VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Mẫu 18

**BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG**

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2022 -2023

**1. Chuyên ngành ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường K61**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên môn học** | **Mục đích môn học** | **Số tín chỉ** | **Lịch trình giảng dạy****(học kỳ thứ…)** | **Phương pháp đánh giá sinh viên** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Chuyên ngành ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường K62**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên môn học** | **Mục đích môn học** | **Số tín chỉ** | **Lịch trình giảng dạy****(Học kỳ thứ…)** | **Phương pháp đánh giá sinh viên** |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Chuyên ngành ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường K64**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên môn học** | **Mục đích môn học** | **Số tín chỉ** | **Lịch trình giảng dạy****(Học kỳ thứ…)** | **Phương pháp đánh giá sinh viên** |
|  |  |  |  |  |  |